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The  practice  of  reading  and  discussing  literature  in  groups  is  long  established,  stretching 
back  into  classical  antiquity  (Fischer,  2004). While  benefits  of  therapeutic  reading  groups 













Two aspects of  this process are explored  in detail:  the use of narratives as  transportation, 

























Books  allowed  me  access  into  other  worlds,  worlds  where  there  were  endless 
possibilities.  In  the  realms  of  my  imagination  the  characters  and  stories  in  books 
captivated  and  entranced  me,  became  meaningful  to  me  to  the  extent  that  I 
internalised  them  inside me,  so  that  I  felt  less alone and  the world  still held  some 
magic and wonder for me. (Dillon, 2010, p. 25–6) 
Dillon here encapsulates  the  role  that  reading  fiction played  in  coping with her childhood 











21st century, however, have seen a  rise  in  their popularity  (Hartley, 2002);  the number of 
library‐linked  reading  groups  in  England  and Wales  doubled  between  2004  and  2008  to 
approximately 10,000 (TRA, 2008). Therapeutic reading groups have developed particularly 




offered  such  groups  (Hicks  et  al.,  2010),  while  yet  more  are  run  by  local  and  national 
charities. This growth can be seen  to  resonate with  the  rise  in community arts projects  to 
promote mental health (White, 2003).  
Austerity in the UK, however, has meant that funding for therapeutic community arts 
projects are  threatened  from  two directions:  falling  funding  for  community mental health 
service provision (CMH et al, 2012), and even deeper cuts to funding for arts and culture (eg, 
CILIP,  2012; Hastings  et  al,  2015). Within  this  context,  it  is  crucial  to  identify  the  specific 
contribution of community arts  initiatives and  their  role  in promoting good mental health 
(Hicks  et  al.,  2010).  Performing  and  visual  arts  have  generally  had  a  higher  profile  in 
research, leaving relatively little research focusing specifically on reading groups (TRA, 2003). 
Furthermore, while  the government policy  framework  (DoH, 2011; 2012)  suggests  that all 






The  practice  of  reading  fiction  for  therapeutic  purposes  is  known  as  ‘creative  reading’,  a 
term used to separate the practice from the more medical term ‘bibliotherapy’ (Amer, 1999; 
Kuspshik & Fischer, 1999). The  latter  is mainly used to describe the  ‘prescription’ of books 
directly  related  to  particular  forms  of  distress,  or  indeed  outlining  particular  therapeutic 






Agency’,  for  instance,  offers  a  list  of  ‘mood‐boosting’  books  alongside  its  ‘Books  on 
Prescription’  scheme  (Seale,  2014).  In  creative  reading,  literature  has  been  viewed  as 
facilitating  the  exploration  of  problems  and  the  expression,  and  possible  resolution,  of 
difficult thoughts and feelings (McArdle & Byrt, 2001; Gersie & King 1990), as well as aiding 
the  recognition  of  the  self  in  literary  characters  (Cohen,  1994).  In  contrast  to  self‐help 
bibliotherapy,  it can also be seen to allow  individuals to  look at a problem or situation  in a 
more  indirect way  (Hodge, Robinson & Davis, 2007). Research by  library  and  information 
professionals  also  showed  that  difficulties  in  concentrating when  depressed, made  books 
directly  addressing  mental  health  difficult  to  read;  escapist  literature  was  preferable 
(Brewster et al, 2013). In addition, bibliotherapy is usually a lone pursuit, and though it can 
sometimes make the reader feel less alone, in some cases it may serve to exacerbate issues 
of  isolation  and  loneliness  (Chase,  2011,  Repper  &  Perkins,  2003).  For  this  reason, 




2007,  p.  102)  which  enables  both  individual  subjective  and  shared  experience;  reading 
groups  can  hence  be  seen  to  recreate  an  ‘interpretative  community’  (Fish,  1980)  which 
negotiates  the  meaning  of  the  text  together.  Long  (2003)  suggests  that  the  social 









feelings  of  distress  (McKenna  et  al.,  2010),  by  distancing  individuals  from  their  own 
particular  lived experience and thus “make psychic pain bearable” (Bhattacharyya, 1997, p. 
13).  This  is  not  necessarily  unique  to  reading;  in  other  contexts  of  group  work,  sharing 
problems  have  been  seen  as  important  for  healing  (Yalom,  1975). However, Wolf  (2008) 
suggests  it  is  reading  literature  in  particular  that  exposes  individuals  to  “both  the 
commonality and the uniqueness of our thoughts"  (p. 8). 









This  was  a  qualitative  project,  utilising  a  mixed  design  of  group  and  individual  data 
collection.  The  project  focused  on  participants’  general  feelings  about  reading,  and  their 
experience both of the process of reading, and of the group. Both individual and group data 








There were 11 participants,  ranging  in  age  from early 40s  to mid 60s;  all were white. Of 
these, eight were  then  interviewed  individually. All participants  lived  in Southeast England 
and  were  members  of  reading  groups  for  individuals  diagnosed  with  mental  health 
conditions. Participants had a  range of diagnoses,  including Clinical Depression, Obsessive 
Compulsive Disorder and Personality Disorders. Two groups were recruited. One group was 
run  in  a  day  centre,  by  the  library  service,  and  read  books  aloud,  sharing  the  reading 





face‐to‐face,  about  the  nature  of  the  study  and  given  information  leaflets  to  take  away. 
When participants  registered  interest,  they were  given  an  information  sheet  and  consent 
form. They were informed that the content of the interviews would be confidential, and that 
they could withdraw at any time. Participants were signposted to appropriate support in the 








2007). The epistemological position  taken  in  this research  is critical realist. The  theoretical 
work underlying the analysis focused on the relationship between narratives and experience. 
The meaning of both subjectivity and  fictional narratives was  taken  to be contestable and 
socially negotiated  (see,  Fish, 1980; Denzin, 1989;  Squire, 2005, Ricoeur, 1991, etc). Both 
lived and fictional narratives were seen as drawing on shared cultural resources, as well as 
their  telling being part of  the nexus of activities which  in  turn  constitute  culture  (Denzin, 
1989;  Squire,  2005).  Narratives,  both  lived  and  fictional,  were  hence  seen  as  being  an 
important tool for fashioning subjectivity (Campbell, 1998). The research question, and the 
participants’  data,  required  a  specific  understanding  of  how  fictional  narratives  could 
potentially  become  subjectively  important.  A  particularly  useful  idea  was  that  of  the 
‘dialogical  self’  (Hermans,  1996;  2001;  Hermans  &  Gieser,  2012;  Hermans  &  Hermans‐
Konopka, 2010). This postulates that the self  is structured  in dialogue,  formulated through 
interactions  with  the  world,  including  external  and  fictional  narratives.  Due  to  the 
fluctuating, dialogical nature of subjectivity, people are understood to simultaneously hold 
multiple  ‘I‐positions’,  located  in different  interactions  (Hermans, 1996; Hermans & Gieser, 












use  the  fictional  narratives  to  positively mediate  experiences  of  distress.  This was made 
possible through the use of the book as a focus, a common narrative, which facilitated the 






Participants  described  the  shared  experience  of  distress  as  centrally  important.  Lisa,  for 







can be seen  to refer  to  the regularly noted  lack of visibility of distress  in normative public 
space (Foucault, 1965; Parr, 2006; McGrath, Reavey & Brown, 2008). One strength of peer 
support  has  often  been  noted  to  be  the  practice  of  making  experiences  which  may  be 
viewed  as  ‘abnormal’  in everyday  life become  ‘normal’ within  a  group which  share  those 























group,  both  enabling  discussion  and  potentially  demonstrating  to  individuals  the 
“commonality and uniqueness of  their  thoughts”  (Wolf, 2008, p. 8). The picture emerging 





without  an  integral  expectation  of  personal  disclosure.  Within  this  context,  participants 




One of  the primary  functions of  reading  seemed  to be  the ability of  the narratives  in  the 
reading materials to enable them to transport  in space and time, thus de‐intensifying  (see 














82).  Lisa  and  Anna  use  metaphors  of  travel  here;  they  describe  reading  as  mediating  a 




‘escaping’  to  the world of Middle  Earth, Greg describes using  the  imaginary  space of  the 
narrative to create an alternative to the literal space he inhabits as a distressed self. All the 
participants describe these movements as ones of release or relief, highlighting the fictional 
























the  historical  past  as  a  way  to  temporarily  dissipate  the  ‘grim’  affective  atmosphere 
(Anderson, 2008) of the present. The fictional narrative here is used to mediate their current 
subjective position and experience, again to de‐intensify some of their present distress.   
A similar process can be seen  in  the  invocation of personal pasts, with participants 
describing using reading as a way to use them to evoke recollections of childhood:  
 


















In  these extracts,  the participants  seem  to position  reading  as  a nostalgic practice, which 
invokes the affective experience of happy parts of childhood. For Anna, this  is through the 
practice of care evoked by her parents reading to her; for Simon,  it  is more directly the re‐









group.  Greg,  for  instance,  highlighted  the  capacity  of  reading  to  live  as  a  character,  an 
alternative to his own subjective position: 
 
I hate my  life so  I,  I go  into other people’s  lives  in books and  films and  just become 
them… so I just like to get into someone else’s life and go through their sufferings and 
joys and things, yeah, and I find it very therapeutic, yeah. (Greg, FG, l. 687–688) 
I  like to escape to someone else’s shoes  .  .  .  into their world,  into their society,  into 






Greg here describes becoming  fictional  characters, embodying  their emotional  states  and 
subjectivity.  As  in  the  previous  section,  this  enables  an  escape  from  his  own  distressed 
















the  characters  and  some‐,  sometimes  it’s  that  I’m  just  really  sympathetic  to  their 
plight or yeah, erm,  I might not  like  them quite, but  there’s something about  them 






Identification  is  here  posited  as  central  to  the  process  of  living  through  an  alternative 




























the  group  that dialogical  exchanges occur,  creating  an  ‘imaginal  landscape’  (Cunha  et  al., 
















escape  intensity,  and  to  enable  participants  to  explore  possible  selves,  demonstrate  the 
helpful function of a therapeutic reading group. Fictional narratives are here argued to be a 






for  participants  by  the  reading  group. Offering  a  safe  place,  from which  participants  can 
explore  their  experiences,  seemed  to  function  through  the  different  perspectives  in  the 
group coalescing as a ‘polyphonic’ (Bakhtin, 1993) engagement with the text.   
One potential advantage of reading groups is their non‐stigmatised status; reading is 
a valued activity. Additionally,  taking part  in a  reading group can be viewed as an activity 










that  some may be  taking,  and possible  low  literacy  levels. These  limitations  can,  in  some 
cases,  be  mitigated  by  reading  aloud  together  (Davis,  2009),  though  the  challenges  of 
reading  aloud  such  as  social  anxiety  and  the  potential  for  feelings  of  shame,  should  be 
considered.  








a valuable contribution  to existing  forms of  therapy.   Returning  to Dillon’s  (2010) opening 
quote, there seems to be great potential for reading  in groups to facilitate access to other 
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